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Sa`etak  Abstract








Odabrav{i kao relevantne elemente za periodizaciju podatke o raspisiva~u (organizatoru)
natje~aja, njegovu karakteru i razini te predmetu natje~aja, promatrani se splitski poslijeratni
natje~aji mogu podijeliti na razdoblja 1945-1952, 1953-1956, 1957-1964, 1965-1978,
1979-1990. te od 1991. do danas. Visok stupanj koherentnosti obilje`ja natje~aja u tim
razdobljima ne upozorava samo na osobito va`ne mijene u natje~ajnoj praksi, nego i
opravdava odabir upravo tih elemenata za periodizaciju.
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SPLITU OD 1945. DO DANAS
ELEMENTS FOR A PERIODIZATION
OF ARCHITECTURAL AND TOWN
PLANNING COMPETITIONS IN SPLIT
SINCE 1945
Choosing data about the organizer, the level and the subject of the competition as relevant
periodization elements, postwar architectural competitions in Split can be divided into the
following periods:  1945-1952, 1953-1956, 1957-1964, 1965-1978, 1979-1990. and
from 1991. to the present. The high level of coherence among competition characteristics in
these periods points not only to considerable changes in competition practice, but justifies
their choice as elements used for periodization.
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Uvodna razmatranja
U posljednjih pedeset godina, tj. nakon zavr{etka Drugoga
svjetskog rata proveden je u Hrvatskoj velik broj razli~itih arhitek-
tonskih natje~aja, poglavito u ve}im gradskim sredi{tima, ali i izvan
njih: u osobito va`nim turisti~kim zonama, povijesnim ili prirodnim
ambijentima. U toj, mo`emo gotovo re}i, masi natje~aja, ~iji se broj
mo`e ve} izraziti stotinama, povr{na analiza te{ko mo`e uputiti na
elemente koji bi uz dovoljno argumenata determinirali pojedina
me|usobno jasno razgrani~ena razdoblja s dostatno zajedni~kih
karakteristika. Dosada najiscrpnija razmatranja ~etrdesetogodi{nje
poslijeratne prakse arhitektonskih natje~aja u Hrvatskoj, {to ih je ponudio
Tomislav Odak 1986. u tematskoj "Arhitekturi" (Hrvatska arhitektonska
alternativa 1945-85),1 sinteti~kim pristupom, {irinom teme i naglaskom
na sadr`ajnoj odrednici ponu|enih ali nerealiziranih projekata nije
ostavila prostora detaljnijoj periodizaciji razdoblja.
Novija i podrobnija istra`ivanja provedbe arhitektonskih natje~aja
na prostorno ograni~enom uzorku - onome grada Splita - mogu poslu`iti
za sagledavanje {irokog spektra razli~itih elemenata koji najizrazitije
pridonose profiliranju pojedinih dovoljno jasno razgrani~enih raz-
doblja.
Na po~etku takve analize postavlja se, naravno, problem odabira
tih relevantnih elemenata koji prezentiraju pojedini natje~aj, ali i
olak{avaju njihovu periodizaciju. Provedena istra`ivanja upu}uju na
dvije temeljne kategorije takvih elemenata: a) sadr`ajnu kategoriju, tj.
predmet natje~aja, i b) tehni~ko-organizacijsku kategoriju, odnosno
raspisiva~a i organizatora te naravi i razine natje~aja, kao i rezultata
natje~aja. Brojni ostali elementi svakog natje~aja, kako oni sadr`ajni
(kriteriji `iriranja, vrijednosna razina ponu|enih rje{enja, korelacija
nagra|enih radova i kasnijih realizacija i dr.), tako ni oni tehni~ko-
-organizacijski (sastav ` irija, struktura nagrada, korelacija s natje~ajnom
regulativom, struktura natjecatelja i dr.) zbog svoje izrazite varijabilnosti
ne pridonose osobito preglednosti periodizacije.
Tako|er ostaje otvorenim i problem odnosa arhitektonskih
natje~aja, s jedne strane, te ukupne izgradnje, s druge strane. I na primjeru
Splita mo`e se uo~iti da se pojedini prijelomni trenuci signirani u nekoj
sredini u ukupnoj gradogradnji uvelike podudaraju i s prijelomnicama
u praksi provedbe natje~aja. Najpoznatiji pregled izgradnje Splita poslije
Drugoga svjetskog rata dao je svakako Slavko Mulja~i} u svom radu
Izgradnja Splita 1944-1969, objavljenome u splitskom "URBSU" u
povodu 25. obljetnice zavr{etka rata.2 Autor se u prijedlogu periodizacije
poglavito oslanjao na mijene u splitskoj stanogradnji, kao najzas-
tupljenijem obliku gradogradnje. Dvadeset i pet godina izgradnje u
Splitu on dijeli na ~etiri razdoblja: 1. 1944-1951 - razdoblje sanacije
ratnih razaranja i obnove primarne gradske infrastrukture; 2. 1952-1956
1 Odak T., 1986.
2 Mulja~i} S., 1969.
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- razdoblje od dono{enja prve poslijeratne urbanisti~ke regulacije
(Direktivne regulacione osnove, 1951) do vrhunca stambene krize 1957;
3. 1957-1963 - prvi val masovne stambene izgradnje prema usvojenim
tipskim projektima zavr{ava izgradnjom prvoga "koncentri~noga
gradili{ta" oko tada{nje Ulice XX. dalmatinske divizije; te 4. 1964-
1969 - razdoblje izgradnje najve}eg dijela tzv. Splita-2, niza novih
stambenih naselja na dotada{njoj gradskoj periferiji. U jednom svom
tekstu Mi}e Gamulin nalazi pak dostatno argumenata da splitsku
poslijeratnu stanogradnju razvrsta prema karakteristi~nim desetlje}ima:
50-e, 60-e, 70-e i 80-e godine.3
Provedba arhitektonskih natje~aja u Splitu samo donekle inter-
ferira s tim ponu|enim periodizacijama. Provedena istra`ivanja upu}uju
na izrazitija nijansiranja i uvode "u igru" mno{tvo novih elemenata, pa
ovdje izneseni prijedlog periodizacije osvjetljava i neke nove bitne
vremenske razdjelnice relevantne ba{ za natje~ajnu praksu.
Prijedlog periodizacije
1. Razdoblje od 1945. do 1952.
U prvim poslijeratnim godinama u Splitu se gotovo i ne provode
arhitektonski natje~aji. Unato~ brojnim istodobnim natje~ajima prema
reprezentativnim dr`avnim narud`bama, za ve}e gradske regulacije ili
tipske projekte stambenih i javnih zgrada, i unato~ bogatoj tradiciji
splitskih arhitektonskih natje~aja u me|uratnom razdoblju 20-ih i 30-
ih godina, u Splitu je takva praksa zamrla, a prva se gradska regulacija
provodi 1951. u uskom krugu stru~njaka.
2. Razdoblje od 1953. do 1956.
U tom razdoblju tada{nja gradska uprava (Narodni odbor grada)
putem svojih sektorskih odjela raspisuje brojne natje~aje za neke
infrastrukturne sadr`aje (prometne postaje) i za tipska rje{enja stambene
izgradnje. Natje~aji se provode isklju~ivo kao pozivni i samo na gradskoj
razini, tako da na njima gotovo uvijek sudjeluju tri splitska projektna
poduze}a: Projektant, Urbanisti~ki biro i Arhitekt. U provedbu tih
natje~aja tada se aktivno uklju~uje i gradsko Dru{tvo arhitekata, redovito
delegiraju}i svoje predstavnike u ocjenjiva~ke sudove i prire|uju}i
izlo`be i "debatne ve~eri" u tada vrlo djelatnom Dru{tvu in`enjera i
tehni~ara.
3. Razdoblje od 1957. do 1964.
Dok su predmet dotada{njih natje~aja po pravilu bili pojedina~ni
objekti, u ovom razdoblju dominiraju natje~aji za urbanisti~ke
regulacije pojedinih gradskih zona; niz zapo~inje "razvikanim"
natje~ajem za "zapadnu obalu" gradske luke 1957. godine, a zavr{ava
regulacijama [pinuta i Poljuda 1964-1965. I dalje su natje~aji prete`no 3 Gamulin  M., 1989-1991.
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pozivnog karaktera, no krug pozvanih projektnih organizacija povre-
meno se pro{iruje Urbanisti~kim zavodom kotara Split i Urbanisti~kim
institutom NRH (SRH) iz Zagreba. Za razliku od prija{njih razdoblja,
sada se i u ocjenjiva~ke sudove uklju~uju stru~njaci iz drugih gradova
(Zagreba, Rijeke, Sarajeva i Beograda).
4. Razdoblje od 1965. do 1978.
Tih trinaestak godina s pravom bi se moglo nazvati svojevrsnim
"zlatnim dobom" splitskih arhitektonskih natje~aja. Realiziran je velik
broj uglavnom op}ih natje~aja, i to na dr`avnoj razini. Prijelomni
doga|aji na po~etku razdoblja bili su natje~aji za stambeno naselje
Su~idar (1965) i za osobito va`an Split-3 (1968-1969), kada se jo{
relativno "bolno" raskida s dotada{njom praksom u`ih natje~aja s
nekoliko pozvanih autora ili poduze}a. No nakon natje~aja za regulaciju
Marjana (1968-1969) {iroko je otvoren put natje~ajima na kojima ~esto
sudjeluje i vrlo velik broj autora. Provedbu natje~aja u cijelosti preuzima
gradsko Dru{tvo arhitekata; zbog relativne konjunkture projektantske
i graditeljske djelatnosti, pojedinci i projektne organizacije ne {tede ni
vremena ni sredstava za rasko{nu opremu natje~ajnih radova, uz
masovno sudjelovanje (rekord posti`e natje~aj za spomen-dom 1972-
1973, sa 117 predignutih podloga i 74 predana rada). U {irokoj paleti
natje~ajnih zadataka, mjesta podjednako nalaze regulacije nekih grad-
skih zona, urbanisti~ko-arhitektonska rje{enja pojedinih kompleksa,
ali i pojedina~ni objekti.
5. Razdoblje od 1979. do 1990.
Natje~aji za Dom tada{nje JNA na Mejama (1979) i za Trg Marxa
i Engelsa (1981), iako provedeni preko gradskog Dru{tva, ve} pokazuju
prve "znakove slabosti" jer ograni~avaju broj sudionika. Tih godina
postupno slabi, a naposljetku se i potpuno gasi Dru{tvo arhitekata Splita,
a arhitektonski natje~aji ustupaju mjesto tzv. izborima varijantnih
rje{enja. Niz takvih natje~aja sui generis provodi isklju~ivo u vlastitoj
nadle`nosti op}inski Zavod za izgradnju, odnosno Zavod za pripremu
zemlji{ta (osobito brojno oja~ani nakon MIS-a 1979. g.), uz pozivanje
uglavnom samo nekolicine referentnih autora ili projektnih ku}a.
Natje~aji se raspisuju za pojedine va`nije gradske lokacije, za koje se,
radi utvr|ivanja urbanisti~kih uvjeta, a u nedostatku provedbenih
urbanisti~kih planova, razmatraju prikupljena varijantna rje{enja.
6. Razdoblje od 1991. do danas
To je razdoblje ne samo ozna~eno uspostavom neovisne hrvatske
dr`ave i promjenom dru{tvenog ure|enja, nego je i u strukovnome i u
vlasni~kom smislu graditeljska i arhitektonska praksa do`ivjela korjenite
promjene. Nekoliko recentnih arhitektonskih natje~aja vra}a se (opet
ne potpuno "bezbolno") u nadle`nost obnovljenoga gradskog Dru{tva
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arhitekata. Na simboli~an na~in dru{tvene se promjene odra`avaju i u
potpuno novom predmetu ~ak triju od pet dosada provedenih natje~aja:
rije~ je o `upnim pastoralnim sredi{tima, odnosno crkvama, koje su u
poslijeratnoj natje~ajnoj praksi samo jedanput bile predmetom natje~aja.
Zbog slabljenja konjunkture posla te promjena u tipologiji i vlasni~kim
odnosima projektnih ku}a, po pravilu se raspisuju kombinirani op}i i
pozivni natje~aji, kako bi se istodobno osiguralo sudjelovanje refe-
rentnih autora, ali i otvorila mogu}nost afirmaciji novih imena. Pove}ava
se, me|utim, i broj neregularnih ("divljih") natje~aja, koji se raspisuju
mimo odredaba aktualnog pravilnika o natje~ajima.
Preliminarni zaklju~ci
U svakome od navedenih razdoblja postoje, naravno, primjeri koji
odska~u od jasno diferenciranoga dominantnog uzorka.4
Na temelju provedenih istra`ivanja mo`e se zaklju~iti da se vrlo
dobri rezultati koji vode preglednoj i sadr`ajnoj periodizaciji proma-
tranog razdoblja u gradu Splitu dobivaju usporednom primjenom poje-
dinih odabranih elemenata natje~aja. Ti su elementi: podaci o ras-
pisiva~u (organizatoru) natje~aja, naravi i razini natje~aja te, djelomi~no,
i podaci o predmetu natje~aja. Periodizacija razdoblja ustanovljena
ovom metodologijom mo`e biti va`na i za sveobuhvatnu periodizaciju
arhitektonske projektantske djelatnosti i izgradnje u odabranome
vremenskom razdoblju i na odre|enom prostoru.
***
4 Predlo`ena analiza upozora-
va i na relativno visok stupanj
podudarnosti prijelomnih zbi-
vanja u natje~ajnoj praksi s oni-
ma u ukupnoj gradskoj
stanogradnji. Obje periodizacije
mogu biti osnova da se
zajedni~kim repernim prije-
lomnicama s dostatno argume-
nata mo`e smatrati razdoblje
1951-1952. (usvajanje Direktiv-
ne regulacijske osnove), 1957. g.
(po~etak masovnije stambene
izgradnje), 1964. g. (prva "kon-
centri~na gradili{ta"), 1970. g.
(Split-3), 1979. g. (Mediteranske
{portske igre) te 1991. g. (promje-
na dr`avnog ustrojstva i dru{-
tvenog ure|enja).
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Summary  Sa`etak
ELEMENTS FOR A PERIODIZATION
OF ARCHITECTURAL AND TOWN
PLANNING COMPETITIONS IN SPLIT
SINCE 1945
An analysis of architectural competitions conducted during a
longer period of time in a particular area faces the problem of dividing
that period into stages with sufficient common characteristics. This
periodization is rather difficult because analysis of their elements shows
that the competitions were very different. However, recent research into
post-Second World War architectural competitions in the town of Split
enables periodization on the basis of a comparative analysis of some
characteristic elements.
Choosing data about the organizer, the level and the subject of
the competition as relevant periodization elements, postwar architectural
competitions in Split can be divided into the following periods: 1945-
1952, 1953-1956, 1957-1964, 1965-1978, 1979-1990 and from 1991
to the present. The high level of coherence among competition
characteristics in these periods points not only to considerable changes
in competition practice, but justifies their choice as elements used for
periodization.
Darovan Tu{ek
